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ТУРЛИ ЭКОЛОГИК ШАРОИТЛАРДА ТУРЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ
МАРОМЛАРИ
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Андижон давлат университети
Катта ўқитувчи
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Аннотация: Мақолада табиий ва интродукция шароитидаги Hordeum L.
туркумига кирувчи турларнинг фенологик кузатиш натижалари таҳлил қилинган.
Тадқиқотдаги турлар кенг тарқалиш хусусиятига эга эканлигини уларнинг ҳар қандай
экстремал шароитга тез мослаша олиши, айниқса, ёввойи турларнинг ҳар қандай
шароитга тез мослашиб, ҳосил бериши илмий асосланган.
Калит сўзлар: Роасеае Barnh. оиласи, Triticeae Dum. трибаси, Hordeum bulbosum
Torn., H. brevisubulatum Link., H. leporinum Link., H. spontaneum C.Koch., H. vulgare L. Sp. pl.
“Қизилқўрғон”, “Навасадский-525”, “Compast", Hordeum jubatum L., H. bogdanii Wilen., H.
geniculatum All.
РИТМ РАЗВИТИЯ ВИДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Имирсинова Азизахон Ашуровна
Андижанский государственный университет
Кандидат биологических наук, доцент
Тел. +998944067557; e-mail: aziza1975@mail.ru
Маткаримов Жахонгир Солайдинович
Андижанский государственный университет
Старщый преподаватель
Тел. +998944316916; e-mail: jmatkarimov84@gmail.com
Аннотация: В статье проанализированы результаты фенологических наблюдений
видов рода Hordeum L. в природе и условиях интродукции. Научно обоснованы их широкий
спектр распространения среды обитания, способность адаптации к любым
экстремальным условиям, особенно, быстрое адаптация любым условиям и
репродуктивные способности диких видов.Ключевые слова: Семейство Roaseae Barnh.,
триба Triticeae Dum., Hordeum bulbosum Torn., H. brevisubulatum Link., H. leporinum Link.,
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H. spontaneum C.Koch., H. vulgare L. “Кизил курган”, “Навасадский-525”, “Compast",
Hordeum jubatum L., H. bogdanii Wilen., H. geniculatum All.
THE RHYTHM OF SPECIES DEVELOPMENT IN DIFFERENT ENVIRONMENTAL
CONDITIONS
Imirsinova Azizaxon Ashurovna
Andijan State University
Candidate of Biological Sciences (PhD), doсent
Тел. +998944067557; e-mail: aziza1975@mail.ru
Matkarimov Johongir Solaydinovich
Andijan State University
Senior teacher
Tel.: +998944316916; e-mail: jmatkarimov84@gmail.com
Annotation: The article presents the Hordeum L. in natural and introduced conditions, the
results of phenological observation of the species included in the category are analyzed. It is
scientifically based on the fact that the species involved in the study have a wide range of habitats,
their ability to adapt quickly to any extreme conditions, especially wild species, to adapt quickly to
any conditions and produce.
Keywords: The family Roaseae Barnh., tribe Triticeae Dum., Hordeum bulbosum Torn., H.
brevisubulatum Link., H. leporinum Link., H. spontaneum C.Koch., H. vulgare L. “Kizil Kurgan”,
“Navasadsky-525”, “Compast", Hordeum jubatum L., H. bogdanii Wilen., H. geniculatum All.
Ҳозирги кунда Республикамизда чорвачилик тармоғини ривожлантириш
учун чорвачилик озуқа базасини мустаҳкамлаш ва истиқболли ем-хашак ўсимлик
турларини амалиётга жалб этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада,
жумладан, ем-хашак экинларининг янги навларини яратиш, ноанъанавий ем-хашак
ўсимликларини
интродукция
қилиш
ва
инқирозга
учраган
яйловлар
ҳосилдорлигини ошириш борасида муайян натижаларга эришилди. Шу билан
бирга, чўл яйловларидан унумли фойдаланиш ва яйлов чорвачилигини янада
ривожлантириш учун мавжуд ем-хашак ўсимликларини аниқлаш ва улардан
фойдаланиш истиқболларини баҳолаш бўйича илмий асосланган натижалар талаб
этилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Чорвачилик ва
балиқчилик тармоқларининг озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги қарорида1 «... чорвачилик тармоғи озуқа базасини тизимли асосда
мустаҳкамлаш, чорвачилик хўжаликлари ва ташкилотларини юқори сифатли озуқа
билан барқарор таъминлаш» вазифалари белгилаб берилган.
Poaceae L. оиласининг Triticeae Dum. трибасига кирувчи турларининг
биоэкологиясини ўрганиш Ўзбекистон яйловларидаги ўсимликларнинг табиий
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 18 октябрдаги «Чорвачилик ва
балиқчилик тармоқларининг озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирларида тўғрисида»ги 845сонли қарори.
1
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1
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1
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1
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1
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пишиш
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4

Бошоқлаш
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Найчалаш

3

Тупланиш

2

Hordeum
bulbosum
H. brevisubulatum

Униб
чиқиш

1

Экилган
кун

популяциялари ҳолатини яхшилаш ҳамда биологик хилма-хиллигини сақлаш
борасидаги тадқиқотлар қаторига киради.
Тадқиқот объекти сифатида Роасеае Barnh. оиласи Triticeae Dum.
трибасининг Hordeum L. туркумидан Hordeum bulbosum Torn., H. brevisubulatum Link.,
H. leporinum Link., H. spontaneum C.Koch., H. vulgare L. Sp. pl. (“Қизилқўрғон”,
“Навасадский-525”, “Compast" навлари) танланган.
Ўзбекистон флорасида арпа (Hordeum L.) туркумига мансуб 7 та тур ёввойи
ҳолда ўсади, улардан 4 таси кўп йиллик: Hordeum jubatum L., H. bogdanii Wilen., H.
brevisubulatum Link., H. bulbosum Tron.; 3 таси эса бир йиллик: Hordeum leporinum Link.,
H. geniculatum All., H. spontaneum C.Koch ўт ўсимликлардир [6; 298-299-б.].
Экспедициялар давомида Тошкент вилояти ва Фарғона водийсидан терилган
уруғлар Андижон давлат университети Ботаника боғи шароитида (2015-2016 йй.)
бир хил муддат (22 ноябрь)да 2 м2ли тажриба майдонларига ҳар бир уруғ ораси 5 см
ҳамда чуқурлиги 3-4 см ҳолида экилиб, Б.А.Доспеховнинг [3; 174-176-б.] услубий
кўрсатмаси асосида тажрибалар қўйилди. Фенологик кузатувлар Г.Н.Зайцев [4; 266
б., 93; 3-10-б.] услуби асосида олиб борилди.
Униб чиқиш фазаси. Дала шароитида уруғнинг униши учун энг қулай
суткалик ҳаво ҳарорати +12 ...+160 С ҳисобланса, кузатув олиб борилган 2015 йил ҳаво
ҳарорати +10 ...+130 С ни ташкил этди ва уруғларнинг ёппасига униб чиқиши уруғ
экилгандан 6-8 кун кейин кузатилди (1-жадвал қаранг).
1-жадвал
АндДУ Ботаника боғи шароитида турларнинг ўсиш ва ривожланиши (2015-2016
йй.)
т/
Доннинг
р
етилиши
Турнинг
номи

14.0
5
17.0
5
15.0
5
17.0
5

26.0
5
25.0
5
27.0
5
25.0
5

08.0
6
09.0
6
10.0
6
09.0
6

Тупланиш фазаси. 2015 йил кузги тупланиш фазаси 15-20 кун давом этди,
шундан сўнг кишқи тиним даври бошланди. Тупланиш даврида ҳаво ҳарорати +8
...+100 С бўлиб, бу ҳарорат тупланишнинг жадал суръатда ўтиши учун энг мақбул
ҳарорат ҳисобланади (1-расмга қаранг).
Тупланиш фазаси баҳорда яна давом этиб, кузатилаётган турларда биринчи
йилда 50-60 кундан иборат бўлди.
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1-расм. Кузатув олиб борилган 2015-2016 йил бўйича Андижон вилоятининг
климодиаграммаси
Найчалаш фазаси. Бу фаза Н. leporinum турида биринчи бўлиб бошланди, H.
brevisubulatum ва H.spontaneum да энг охирида, H. bulbosum да оралиқ ҳолатда амалга
ошгани маълум бўлди. Найчалаш фазаси турлар бўйича кузатилганда, ўртача 20-30
кунни ташкил этди.
Бошоқлаш фазаси. Кузатув олиб борилган йилларда бошоқлаш фазаси 5-7
кун давом этди. Биринчи галда асосий пояларда бошоқлар ҳосил бўлган бўлса, 2-3
кундан кейин ён томондаги поялар бошоқлади. Тажриба майдонида бошоқлаш
фазаси 3-6 кун давом этди.
Гуллаш. Гуллаш бошоқлаш фазасидан 5-6 кундан кейин бошланди. 2016 йил
апрель ойида ҳаво ҳарорати ўртача +20 ...+220 С ни ташкил этганда турларнинг
гуллаш фазаси 5 кун давом этди.
Кузатилаётган турларнинг барчасида гуллаш давомийлиги бир хил, яъни 5
кундан иборат бўлди. Демак, турларнинг гуллаш даврига ҳароратнинг таъсири
юқори бўлган, дейиш мумкин.
Доннинг шаклланиши ёки доннинг тўлишиши. Сут мум пишиқлигигача
бўлган давр 8-10 кунни ташкил этиб, кейинги сут мум пишиш фазаси 12 кун давом
этди.
Мум пишиш фазаси. Кузатув йилларида мум пишиш даври ўртача 4-5 кун
давом этиб, сўнгра доннинг тўла пишиш фазаси бошланди ва H.brevisubulatum ва
H.spontaneum нинг эрта пишиши кузатилди.
Hordeum туркуми турларининг ичида Н.bulbosumнинг Ўзбекистон ФА Ботаника
институти олимлари томонидан [5; 22 б.] маданийлаштириш бўйича
биоморфологик хусусиятлар ўрганилиб, Тошкент ва Фарғона адирларининг
лалмикор ерларида ем-хашак ўсимлиги сифатида экиб ўстиришга тавсия қилинган.
Интродукция шароитида уларнинг ҳосилдорлиги гектарига 15-20 центнерни ташкил
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қилади. Ана шу тадқиқотларнинг давоми сифатида биз ушбу туркум вакилларини
ўрганиш асосида олинган натижаларни қуйида келтириб ўтамиз:
Табиий шароитда Hordeum spоntanium уруғларининг униб чиқиши Оҳангарон
водийсида октябрь охиридан бошлаб ноябрь ойининг ўрталаригача давом этди. Обҳаво қулай келган 2015 йилда декабрнинг охирларига келиб ҳар бир туп ўсимлик 5-6
тадан барг ҳосил қилди, уларнинг узунлиги 10-14 см, эни 5-9 мм.ни, ўсимлик бўйи
эса ўртача 7-12 смни ташкил этди. Кузнинг қулай келиши туфайли кузатувдаги
ниҳоллар 2-тартибгача шохланди. Кузатув майдончасидаги ҳар бир тупдаги умумий
поялар сони ўртача 3-5 тадан иборат бўлди ва шу ҳолатда қишқи тиним даврини
бошлади.
Hordeum spоntaniumнинг баҳорги вегетацияси Hordeum туркумининг бошқа
вакилларига нисбатан анча эрта бошланиб, кузатув йилида (2015 й.) февраль
ойининг биринчи ҳафтасига тўғри келди. Вегетация даври бошлангач, ён шохланиш
жадал амалга ошди ва илдиз бўғзидаги қисқарган бўғимлардаги куртаклар ҳисобига
март ойининг ўрталаригача шохланишда давом этади.
Апрель ойи охирига келиб об-ҳавонинг кескин исиб кетиши натижасида
ўсимликлар вегетацияси ҳам тезлаша бошлади. Натижада, бир тупда 5-7 та
генератив, 4-6 та вегетатив поялар ҳосил бўлди. Уларнинг барг узунлиги ўртача 16-20
см, эни 14-21 мм дан иборат бўлиб, бошоғи 7-12 см, остки гул қипиғининг қилтиғи
11-16 см ни ташкил этди.
Аксар буғдойдошлар каби H. spоntaniumнинг бошоқланиш даври апрель
ойининг иккинчи ярмига, гуллаш даври эса май ойининг бошларига тўғри келди.
Ҳавонинг исиб кетиши ва намликнинг камайиши ҳисобига донларнинг етилиши
май ойининг ўртаси-июнь ойининг бошларида кузатилди.
Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, H. spоntaniumдан ем-хашак сифатида
фойдаланишда бошоқлаш ва гуллаш даврида ўриб олиниши керак, чунки
мевасининг етилиш даврида қилтиғи тез қотиб қолганлиги, тез синувчанлиги
туфайли чорва молларининг оғзини зарарлаши мумкин.
Шундай қилиб, H. spоntanium истиқболли ем-хашак ўсимлиги бўлиб, уни
лалми ерларда маданийлаштириш муҳим амалий ва илмий аҳамиятга эгадир.
Бундан ташқари ёввойи арпа маданий арпа селекцияси учун ҳам қимматли
генофонд ҳисобланади, у ҳозирги маданий арпа навларининг қадимги аждоди
ҳисобланади.
Демак, Ўзбекистоннинг адир ва тоғ олди ҳудудларида бошоқдошлар
оиласининг кўп йиллик ва бир йиллик турларини лалми ерларда
маданийлаштириб, қимматли ем-хашак ўсимлиги ҳамда тупроқ унумдорлигини
оширувчи омил сифатида фойдаланиш мумкин.
Андижон вилоятининг адир ва тоғ олди ҳудудларида олиб борилган
кузатувларимиз натижасида турларнинг ўсиш ва ривожланиш даврини кузатиш
бироз қийин кечганини айтиб ўтиш жоиз. Чунки, ушбу оила вакилларига хос бўлган
бир белги борки, у ҳам бўлса уруғ униб чиқиши ва майса даврида турларни ажратиб
олиш ниҳоятда қийин, морфологик жиҳатдан бир-бирига жуда ўхшаш бўлади.
Шунинг учун тадқиқотларимизнинг дастлабки йилларида ушбу турлар қаерда
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ўсаётганлигини яхшилаб ўрганиб олдик, керакли майдонларга белгилар қўйиш
орқали турларни униб чиқиш давридан кузатиш имконига эга бўлдик.
Ex-sity шароитида ўрганилаётган турлар ичида энг эрта муддатда Н. leporinum
уруғларининг униб чиқиши кузатилган бўлса, табиий муҳитда H. brevisubulatum нинг
униб чиқиши энг эрта амалга ошди (2-жадвалга қаранг).
2-жадвал
Табиий шароитда турларнинг ўсиш ва ривожланиш даврлари
(2015-2016 йй.)

Найчалашдан
бошоқлашгача

Бошоқлашдан
гуллашгача

Гуллашдан
пишишгача

1

Hordeum bulbosum

20.10

24

97

35

23

26

2

H.brevisubulatum

19.10

23

95

34

22

25

3

Н. leporinum

21.10

21

95

33

21

28

4

H.spontaneum

21.10

20

90

30

20

26

Турнинг номи

Униб чиқиши

Тупланишдан
найчалашгача

Ривожланиш даврлари, кун
Майсалашдан
тупланишгача

т/
р

Ўрганилаётган турларда майсалашдан тупланишгача 20-24 кун, тупланишдан
найчалашгача 90-97 кун, най чиқаришдан бошоқлаш давригача 30-35 кун,
бошоқлашдан гуллашгача 20-23, гуллашдан пишишгача эса 23-27 кунни ташкил
этди.
Униб чиқиш фазаси. Дала шароитида уруғнинг униши учун энг қулай
суткалик ҳаво ҳарорати +12 ...+160 С ҳисобланса, кузатув олиб борилган 2015 йил ҳаво
ҳарорати +12 ...+140 С ни ташкил этди. Демак, ушбу йилда ўсимликларнинг
ривожланиши учун қулай ҳаво ҳарорати мавжуд бўлган. Бу эса, тиним даврида
бўлган тадқиқот объектларининг униб чиқиши қулай имконият бўлиб, тўлиқ униб
чиққан уруғларнинг майсалари шаклланиши учун мақбул шароитни келтириб
чиқарган.
Тупланиш фазаси. 2015 йил тупланиш фазаси 18-25 кун давом этди, чунки
ҳаво ҳарорати +10 ...+150 С бўлиб, бу ҳарорат тупланишнинг жадал суръатда ўтиши
учун энг қулай ҳарорат ҳисобланади. Тупланиш фазаси баҳорда яна давом этиб,
кузатилаётган турларда биринчи йилда 45-55 кундан иборат бўлди.
Найчалаш фазаси. Бу фаза Hordeum brevisubulatum турида биринчи бўлиб
бошланди, қолган турларда эса бу фаза бир мунча кейин, Н. leporinum, H.
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spontaneumда эса оралиқ ҳолатда бўлди. Найчалаш фазаси турлар бўйича
кузатилганда, ўртача 20-30 кунни ташкил этди.
Бошоқлаш фазаси. Интродукция шароитидаги каби табиий муҳитда ҳам
кузатув йилларида бошоқлаш фазаси 5-7 кун давом этди. Биринчи галда асосий
пояларда бошоқлар ҳосил бўлган бўлса, 2-3 кундан кейин ён томондаги поялар
бошоқлади. Тажриба майдонида бошоқлаш фазаси 3-6 кун давом этди. Биринчи
галда асосий пояларда бошоқлар ҳосил бўлган бўлса, 2-3 кундан кейин ён томондаги
поялар бошоқлади.
Гуллаш. Бошоқлашдан гуллашгача бўлган давр ўртача 20 кундан иборат
бўлиб,
аксарият турларда гуллаш бошоқлаш фазасидан 7-10 кундан кейин
бошланди. Табиий муҳитда ҳам турларнинг гуллаши апрель ойининг охирлари, май
ойининг бошларига тўғри келиб, ҳаво ҳарорати ўртача +20 ...+220 С ни ташкил
этганда, турларнинг гуллаш фазаси ўртача 4-7 кун давом этди.
Доннинг шаклланиши ушбу турларда ҳам мум, сут ва тўла пишиш
даврларини ўз ичига олади ва юқорида айтиб ўтилгандек ушбу давр 24-27 кун давом
этгани кузатилди (2-жадвалга қаранг).
Шунда сут мум пишиқлигигача бўлган давр ўртача 8-10 кунни ташкил этиб,
кейинги сут мум пишиш фазаси 12 кун давом этди. Мум пишиш даври ўртача 4-5
кун давом этиб, сўнгра доннинг тўла пишиш фазаси бошланди ва H.brevisubulatum
турида доннинг эрта пишиши кузатилди. Hordeum leporinum,
H.
spontaneum турлари эса энг кеч пишган турлар эканлиги аниқланди.
Хулоса қилиб айтганда, буғдойдошлар оиласи вакилларининг кенг
тарқалиш хусусиятига эга эканлигини уларнинг ҳар қандай экстремал
шароитга тез мослаша олиши билан изоҳлаш мумкин. Онтогенез босқичлари
ва фенологик кузатувлар ўзаро бир-бирига солиштирилганда, ёввойи
турларнинг ҳар қандай шароитга тез мослашиб, ҳосил бериши мумкинлигини
кўрсатади.
Ташқи муҳит омилларининг турли таъсирларига жавобан ўсимликларда рўй
берадиган морфологик реакцияларни ўрганиш уларнинг ноқулай шароитларда
яшаб қолиш учун қўллайдиган тактика ва стратегияларини аниқлашда муҳим
ҳисобланади. Бунинг натижасида турли ўсимликларни турли стрессларга қандай
жавоб қайтаришини аввалдан баҳолаш имкони пайдо бўлади [2; 22 б.].
Фенологик кузатувларни табиий ва еx-sity шароитида ўрганиш натижасида
айтиш мумкинки, ўрганилган ёввойи турларнинг ривожланиш маромлари, яъни
ўсув даври еx-sity шароитида бироз қисқарди (10 кунгача).
Еx-sity шароитида ўсув даврининг қисқаришини, турларда онтогенезнинг у
ёки бу босқичига ҳаво ҳароратининг таъсири билан ифодалаймиз. Чунки, табиий
шароитдаги ўсимликлар намликни асосан йиллик ёғинлар ҳисобига олса, биз
Тошкент, Ангрен ва Андижон шароитида агротехник тадбир сифатида суғориш
ишларини қўшимча ташкил этдик ҳамда ўсимлик уруғларини асосан октябрь
ойининг ўрталарида экдик. Табиий шароитда эса уруғлар ёзда пишиб етилиб,
тупроққа тушгани бўйича тиним даврида бўлади. Бу эса уруғ физиологиясининг
тўлиқ шакллланишига олиб келади, дейиш мумкин.
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Каттаева Гулноза Норқуловна
Тупроқшинослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти
кичик илмий ходим.
Аннотация: Ушбу мақолада Тошкент шаҳар Олмозор тумани тупроқларини, сувфизик хоссалари, ҳажм массаси, донадорлиги, ғоваклиги, солиштирма ҳажм массаси
лаборатория шароитида ўрганилган. Тупроқнинг сув-физик хоссалари иқлим шароитлари
билан бевосита боғлиқлиги аниқланган.
Таянч сўзлар: тупроқ, сув-физик хоссалари, лаборатория, гигроскопик намлик,
максимал гигроскопик намлик.
ИЗУЧЕНИЕ ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В
ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Каттаева Гулноза Норқуловна
Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии
младший научный сотрудник
Аннотация: В данной статье в лаборатории были изучены водно-физические
свойства, объемная масса, зернистость, пористость, уделенная масса грунтов
Алмазарского района города Ташкента. Было установлено, что водно-физические свойства
почвы напрямую связаны с климатическими условиями.
Ключевые слова: почва, водно-физические свойства, лаборатория, гигроскопическая
влажность, максимальная гигроскопическая влажность.
STUDY OF WATER-PHYSICAL PROPERTIES OF SOILS AND THEIR
DETERMINATION IN THE LABORATORY
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Research Institute of Soil Science and Agro chemistry
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